







younger sediments  laid down as  the  ice  retreated or during a completely separate,  later phase of 
advance.  Macroscopically,  subglacial  traction  tills  (Evans  et  al.,  2007)  are  typically  massive, 
unstructured  deposits  suggesting  that  it  should  be  relatively  straightforward  to  unravel  the 
glacitectonic deformation history recorded by  the sequence. Many reconstructions do  indeed  look 
very simple, slabs of sediment have been tilted and stacked and then overridden by the glacier to 
cap the structure with till. Added to this  is the use of vertical exaggeration which makes the whole 
structure  look  like  alpine  tectonics  (for  an  example  see  fig.  5  in  van Gijssel,  1987). Dropping  the 










of  the  sedimentology  of  the  sequence.  Failure  of  recognizing  sedimentary  structures  and 















and  Lagerlund,  1987).  The  left‐hand  panel  shows  the  current  situation:  a  last  glacial  periglacial  surface  cuts  off  a 
penultimate glacial till consisting of two beds of different composition and provenance, the dark toned one occurring as 
floes  in  the  top of  the other. The middle panel  shows  the Eemian  soil  that must have developed  in  the  till which was 
subaerial at that time, in analogy with Holocene soils it may have been up to 2 metres thick. This soil has been removed by 







on  top of each other, but one  is a  (sedimentary) density‐driven deformation  structure,  the other 
glaciotectonic. Temporally, the two deformation events do not need to be close related at all. 
One  of  the  problems  with  unravelling  glaciotectonic  structures  is  that,  contrary  to 
Pleistocene sequences, the active glacier margin is often very complex. Figure 4.3 shows an example 
of  an  active  ice margin  in West Greenland. At  this  locality,  sediment  is  being  released  from  the 
glacier  which  is  riding  up  to  the  margin,  itself  a  major  obstruction.  The  sediment  source  is 




material, most  likely diamictic  in nature and with different  (supraglacial and subglacial) signatures. 
Depending on the availability of water, this diamictic material can then be liquefied and transported 
by running water,  forming  fans. However,  if  the water  is ponded sediments will acquire  lacustrine 




deflation  of  silts  is  an  ongoing  process.  This  aeolian  component  is  often  ignored,  although  its 
importance  has  been  recognised  for  a  long  time  (Hobbs,  1935;  Ashley,  1985; Oerlemans,  2010). 






missing  forever. Trying  to understand how much may be missing at  least gives an  idea about  the 
limitations  to our  reconstruction. Figure 4.4  shows an example of  the problems of  reconstruction 




In  the  following  chapter,  Chapter  4,  two  case  studies  examine  macro‐scale  structural 
sequences relative to the behaviour of the Irish Sea Ice Stream. The first, by Thomas and Chiverrell 
detail a spectacular range of structures bordering  the British and  Irish sides of  the  Irish Sea basin. 
The  second  case  study, by  van der Meer and  colleagues discusses  the  glacitectonised deposits  in 
eastern Ireland. 
 
